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ABSTRAKT
Sektori i bujqësisë në Kosovë ka një rëndësi shumë të madhe në zhvillmin ekonomik të
vendit, pasi që përmes sektorit të bujqësisë mund të sigurohet një numër i madh i vendeve
të punës po ashtu mund të sigurohet edhe rritja Bruto e Prodhimit Vendor. Por pavarësisht
rëndësisë që ka sektori i bujqësisë në zhvillimin ekonomik të vendit tonë po ashtu edhe
përmisimin e situatës të krijuar, investimet në këtë sektor dhe shfrytëzimi i potencialit të
këtij sektori ende mbeten në një nivel jo të kënaqshëm në vendin tonë. Pa dyshim se në
zhvillimin e këtij sektori, një rol shumë i rëndësishëm i përket edhe angazhimeve të
organeve dhe institucioneve përgjegjëse vendore e veçmas Ministrisë së Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Në këtë punim të diplomës është shpjeguar ndikimi i
menaxhimit në sektorin e bujqësisë në Kosovë, ky punim ka për qëllim që të shpjegon
rëndësin e menaxhimit strategjik në përgjithësi.
Punimi ka për qëllim që të ofrojë një pasqyrë se qfarë ndikimi ka implementimi i
menaxhimit strategjik në sektorin e bujqësisë , pasi që hulumtimet dhe studimet e
mëhershme pjesërisht kanë shpjeguar pyetjen hulumtuese. Si qasje hulumtuese është
përzgjedhur te përdoret metoda kualitative, pra pas një shqyrtimi të strategjive dhe të
kuptuarit e natyrës të rastit studimor ne e zgjidhëm rastin studimor si strategjinë e duhur
për ketë punim.

I

ABSTRACT
The agricultural sector in Kosovo has a great importance in the economic development
of the country, as the agricultural sector can provide a large number of jobs and
increases Gross Domestic Product growth. But despite the importance of the agricultural
sector in the economic development of our country, investments in this sector and
utilization of the potential of this sector still remain at an unsatisfactory level in our
country. Undoubtedly, in the development of this sector, a very important role belongs
also to the commitments of the responsible local administrations and institutions,
especially the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development. This diploma
thesis explains the impact of management on the agricultural sector in Kosovo, which
aims to explain the importance of strategic management in general. The thesis aims to
provide an overview of the impact of strategic management implementation in the
agricultural sector, as previous research and studies have partly explained the research
question. The qualitative method it was selected to be used as a research approach , so
after reviewing the strategies and understanding the nature of the study case we chose
the study case as the appropriate strategy for this thesis.
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1. HYRJE
Sektori i bujqësisë në Kosovë ka një rëndësi të madhe në zhvillimin ekonomik, pasi që
përmes sektorit të bujqësisë mund të sigurohet një pjesë e madhe e punësimit të
përgjithshëm po ashtu mund të sigurohet edhe rritja e Bruto Prodhimit Vendor.
Pavarësisht rëndësisë që ka ky sektor në zhvillimin e vendit dhe përmirësimin e
situatës së krijuar, investimet në këtë sektor dhe shfrytëzimi i potencialit të tij ende
mbeten në nivel jo të kënaqshëm. Në zhvillimin e këtij sektori padyshim se një rol i
rëndësishëm i përket edhe angazhimit të organeve dhe institucioneve përgjegjëse vendore,
e posaçërisht MBPZHR-së( Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural).
Fjala menaxhment rrjedh nga fjala angleze “to menage” që nuk ka kuptim adekuat në
shumë gjuhë, në të shumtën e rasteve përdoren termat ”qeverisje”udhëheqje”drejtim”.
Termi “menaxhim” ka shumë dimensione dhe përkufizime, të cilat variojnë më shumë
sesa përshkrimi që u bëhet funksioneve të tij. Menaxhmenti në kuptimin e fjalës ka këto
sinonime: vendosje, rregullim, planifikim, kontrollim, organizim, drejtim, arritje e
qëllimeve, realizim, si dhe dominim. Në qoftëse i analizojmë të gjitha këto sinonime
vijmë në përfundim se këto përfshijnë: rregullimin, planifikimin, kontrollin, organizimin,
drejtimin apo realizimin.

Menaxhimi Strategjik mund të themi se është arti apo mjeshtëria për të formuluar,
implementuar dhe vlerësuar vendimet e rëndësishme funksionale të cilat do t`i
mundësonin një biznesi për arritjen e objektivave afatgjate.
Pra menaxhimi strategjik është procesi i specifikimit të vizionit po ashtu edhe i
objektivave të biznesit duke e zhvilluar politikat dhe planet e shpesh edhe terma
projektesh dhe programesh të cilat janë të hartuara për ti arritur këto objektiva e më pas
shpërndarjen e burimeve në mënyrë për ti zbatuar politikat, planet, projektet dhe
programet.
Pra menaxhimi strategjik është një kombinim i tre proceseve kryesore e të cilat janë:
➢ Ndërtimi i strategjisë,
➢ Implementimi i strategjisë,
➢ Vlerësimi i strategjisë.
1

Punimi ka për qëllim që të ofrojë një pasqyrë të përgjithshme të gjendjes aktuale në
sektorin e bujqësisë dhe të rolit të saj në zhvillimin e vendit, po ashtu ky punim ka për
qëllim që ti paraqesë dhe ti analizojë në baza shkencore menaxhimin e mjeteve
financiare nga ana e institucioneve vendore e veqanarishtë të MBPZHR-së në zhvillimin
e sektorit të bujqësisë. Ky punim me një fjalë ka për qëllim që të tregojë ndikimin e
menaxhimit strategjik në sektorin e bujqësisë.

Problemi i cili trajtohet në këtë punim është roli dhe ndikimi i menaxhimit
strategjik i duhur në zhvillimin e sektorit të bujqësisë në Kosovë.
Pyetjet në formë të shkurtër:
➢ Cilat janë sfidat e menaxhimit strategjik në sektorin e bujqësisë në Kosovë?
➢ Sa është aplikuar menaxhimi strategjik në sektorin e bujqësisë në Kosovë?
➢ Sa ka përfituar sektori i bujqësisë në Kosovë nga planifikimi aktual strategjik?
Hipotezat:
[H1]: Menaxhimi strategjik në sektorin e bujqësisë nuk sjellë përfitime të pritshme.
[H2]: Një strukturim i duhur i menaxhimit strategjik në sektorin e bujqësisë mundëson
përfitime të larta.

Ky punim shfrytëzon metodën kualitative si strategjinë e duhur hulumtuese për këtë
punim në analizimin e të dhënave sekondare-literaturës dhe metodën kuantitative si
metodë mbështetëse për analizimin e të dhënave primare-intervistës.
Nga rezultatet e pritshme mendohet se në Kosovë nuk po realizohet një menaxhim i duhur
strategjik i cili mund të ndikoj në mbijetesën dhe zhvillimin e një kompanie e cila merret
me bujqësi dhe mund të bëjë që rezultatet e saj të mos jenë të suksesshme .
Kufizimet e hulumtimit në këtë punim do të jenë në disa territore të caktuara të vendit pra
do t`i bëjmë disa kufizime gjeografike në disa vende të cilat janë më të zhvilluara në
sektorin e bujqësisë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURES
Kosova sipas strukturës gjeografike dhe sipas përparësisë klimore, ka përparsi për
kultivimin e ndryshëm të produkteve bujqësore. Prodhimi në Sektorin bujqësorë është
jashtëzakonisht i thjeshtë dhe për shumicën e popullatës është burim i të hyrave. Edhe pse
potenciali i prodhimit është i lartë, Kosova shumicën e kërkesave bujqësore i përmbush
duke importuar nga jashtë.
Në sektorin bujqësor zakonisht hasim probleme në faktorët e prodhimit, Mos
përmbushja e kapitalit, fuqia punëtore dukshëm e lartë ndërsa kualiteti i dobët, mungesa
e kapacitetit teknologjik për prodhimin e kualitetit të lartë me shpenzime të ulëta, janë
disa nga problemet që parandalojnë kultivimin bujqësorë. Përveç kësaj, problemi tjetër
është edhe mos ekzistimi i strukturës për ta shitur produktin me fitim në tregun
konkurrues. Për këtë arsye, nevojitet një strategji e cila funksionon në mekanizmat
institucionale .

2.1 Menaxhimi strategjik
Fakti që menaxhimi strategjik është një element dominues në suksesin e një
organizate ,biznesi i ka rrënjët në shprehjen:“nëse ju nuk dini ku po shkoni, ju do te
mbeteni në mes të rrugës”.
Mendimi i hershëm strategjik bazohej në planifikimin afatgjatë dhe afatshkurtër siç janë
shitjet, shpenzimet, të ardhurat dhe fitimet e biznesit.
Menaxhimi strategjik kryen këto detyra të rëndësishme: Formulon misionin e firmës që
përfshin qëllimin, filozofinë dhe synimet e firmës, zhvillon profilin e kompanisë i cili
pasqyron edhe mundësitë e brendshme të saj, vlerëson mjedisin e jashtëm të kompanisë,
analizon opsionet e kompanisë nëpërmjet përputhjes së burimet të jashtëm, përcakton
opsionet me të pranueshme, vlerëson çdo opsion nën dritën e misionit të kompanisë,
seleksionon objektivat afatgjate dhe strategjitë e mëdha për arritjen e opsioneve më të
mira, zhvillon objektivat vjetore dhe strategjitë e mëdha për arritjen e opsioneve të
mira,vënë zbatim strategjitë e zgjedhura, vlerëson rezultatet e arritura në procesin e
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menaxhimit strategjik të cilat shërbejnë si të dhëna për marrjen e vendimeve për një
periudhë tjetër të ardhshme.

Mirëpo menaxhimi strategjik nuk përqendrohet vetëm në marrjen e vendimeve rreth
problemeve kryesore me të cilat ndeshet biznesi . Ai angazhohet gjithashtu edhe në
zbatimin efektiv të strategjisë. Megjithatë menaxhimi strategjik përfshinë parashikimin
dhe zhvillimin e strategjive me qëllim përputhjen e veprimtarisë së ndërmarrjeve me
mjedisin, firmat të cilat e praktikojnë menaxhimin strategjik në të ardhmen do të jenë në
gjendje që të parashikojnë po ashtu edhe ti përpunojnë në interesin e tyre faktorët e
mjedisit të cilët janë jashtë kontrollit. Kështu ato do te reflektojnë një performancë më të
lartë dhe afatgjate.
Nuk mjafton të themi që menaxhimi strategjik është menaxhimi i procesit të marrjes së
vendimeve strategjike, së pari duhet theksuar se natyra e menaxhimit strategjik është e
ndryshme prej aspekteve të tjera menaxhuese, një menaxher kërkohet shpesh që të
angazhohet me problemet e kontrollit operacional siç mund të jenë prodhimi me shumë
efektivitet i mallrave, kontrolli i rezultateve financiare, menaxhimi i forcës së shitjes etj.
Pra këto janë disa detyra mjaftë të rëndësishme por të cilat i përkasin vetëm një pjese të
veprimtarisë së organizatës apo ndërmarrjes vepruese.
Gjthashtu menaxhmi strategjik përfshinë edhe objektivat. Objektivat nënkuptojnë
rezultatet që kompania kërkon që ti arrijë brenda një periudhe të caktuar kohore si p.sh
firma planifikon që ta rris fitimin e saj me 20% deri në fundin e vitit. Pra objektivat
identifikojnë rezulatatet të cilat janë specifike që një organizatë kërkon të arrijë.
Fusha të cilat i përfshijnë objektivat afatgjate janë: Përfitueshmëria, produktiviteti,
pozicioni, zhvllimi punonjësve, relacionet e punonjëseve, përgjegjësia publike,
udhëheqja teknlogjike etj. Ndërsa objektivat afatshkurtëra janë: Kuotat e shtjes, kuotat e
punësmit, kuotat e kostos.

Pra menaxhimi strategjik nuk përqendrohet vetëm në marrjen e vendimeve të cilat
kanë të bëjnë me problemet kryesore me të cilat ndeshet organizata, menaxhimi strategjik
gjithashtu angazhohet edhe në zbatimin efektiv të strategjisë. Menaxhimi strategjik në
esencë nënkupton lëvizjen e aktiviteteve të ndryshme të firmës prej një pike të caktuar në
një pikë tjetër e cila mund të përshkruhet me kuptimin “ku ne jemi” në të cilën përfshihet
4

përkufizimi i tregut, përkufizimi i industrisë, përkufizimi i konkurrenteve po ashtu edhe
përkufizimi i burimeve, fuqive, dobësive, teknologjisë, faktorëve ekonomik etj.
Menaxhimi strategjik përfshinë edhe kuptimin tjetër se “ku dëshirojmë të arrijmë” dhe
“kur ne do të jemi atje” e cila është më e vështirë ngase në ketë kuptim duhet që ti
parashikojmë ndryshimet e të gjithë faktorëve të cilët i kemi cekur më lartë pra në
kuptimin e parë.
Menaxhimi strategjik përfshin proceset dhe aktivitetet në vazhdim që organizatat
përdorin për të koordinuar , lidhur burimet dhe operacionet në mënyrë sistematike me
mision, vizion dhe strategji përgjatë një organizate .
Këto procese dhe aktivitete transformojnë planin apo kornizën statike në një sistem
që
siguron reagime strategjike të performancës përmes vendimmarrjes dhe lejon që
planifikimi të rritet dhe të evaluoj si situatat ashtu edhe kërkesat e rrethanave të fundit të
ndryshojnë. (BSI, 2014).
Menaxhimi strategjik përfshin vendosjen e asaj që është e rëndësishme për suksesin
afatgjatë të biznesit tuaj dhe duke u fokusuar në të. (Smith, Binns, Tushman, 2010).
Menaxhimi strategjik pyet, "Si duhet ta pozicionoj biznesin tim për të përmbushur
qëllimet e menaxhimit dhe të biznesit?" (Simons,1994).
Një strategji biznesi është një seri vendimesh të biznesit që çojnë drejt arritjes së një
qëllimi.(Al-Mashari, Mudimigh & Zairi, 2003).
Menaxhimi strategjik përfshin "imazhin e madh" të biznesit tuaj (Barwise & Papadakis,
2002).
Menaxhimi strategjik përfshin planifikimin, analizimin dhe zbatimin e një strategjie
biznesi. (Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright, 2017).
Menaxhimi strategjik është më i efektshmi nëse mund të tërhiqeni sa më shumë dhe të
thoni "të gjitha gjërat janë të mundshme".(Gray, 2009).
Thelbi i menaxhimit strategjik është përputhja e burimeve të biznesit me mundësitë e
tregut. (Saebi & Foss, 2015).
Menaxhimi strategjik përfshin kërkimin dhe identifikimin e mundësive po ashtu i
përfshinë edhe kërcënimet në treg dhe industri

pra në botën e jashtme në

përgjithësi.(Aaker, 2008).
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Menaxhimi strategjik bazohet në premisën që "të gjitha bizneset nuk janë të
njëjta".(Emefoh, 2001)
Menaxhimi strategjik përfshin vlerësimin e anëve të forta dhe të dobëta të biznesit
tuaj.(Snyman & Kruger, 2004).
Kur vlerësohen pikat e forta dhe dobësitë, aftësitë personale ka të ngjarë të jenë më të
rëndësishme se aktivet e biznesit.(Aaker, 1989).
Menaxhimi strategjik përfshin më shumë shqyrtimin e të ardhmes sesa qëndrimi në të
kaluarën.(Liedtka, 2008). Menaxhimi strategjik është më aktiv se sa reaktive.(King &
Teo, 2000). Menaxhimi strategjik përfshin parashikimin e ndryshimit dhe shfrytëzimin e
saj.(Burgelman & Grove, 1996)

Mendimi strategjik përfshin vlerësimin, se si vendimet e marra sot do të ndikojnë
në biznesin tim në të ardhmen.(Alkhafaji & Nelson, 2013).
Menaxhimi strategjik është më shumë një gjendje e mendjes sesa një proces i ngurtë.
(Ansoff, 1975).
Menaxhimi strategjik është më i dobishmi për bizneset me produkte unike ose të
diferencuara për tregje të veçanta të specializuara ose të diferencuara. (Miller, 1986).
Menaxhimi strategjik vjen përpara planifikimit të biznesit. Planifikimi strategjik përdoret
për të identifikuar dhe vlerësuar strategjitë alternative të biznesit. Planifikimi i biznesit
përdoret për të zbatuar një strategji biznesi.(Mintzberg, 2000).
Menaxhimi

strategjik është më shumë fjalë dhe më pak sesa planifikimi i

biznesit.(Steiner, 2010).
Një plan strategjik është një dokument "i gjallë" që ndryshon ndërsa qëllimet dhe burimet
tij evoluojnë. (Franken, Edwards & Lambert, 2009).
Menaxhimi strategjik është më shumë sesa vetëm planifikimi, zbatimi dhe kontrolli, është
një gjendje mendimi dhe qëndrimi (Bird, 1988).

Çdo kompani ka nevojë për një strategji që përfshin metodat e biznesit dhe metdat
konkurruese pra lëvizjet që menaxherët përdorin për të rritur biznesin e tyre, për të
tërhequr klientë të rinj, për të konkurruar me sukses, të kryejë operacione dhe të arrijë
nivelet e synuara të organizimit.
Menaxhimi i çdo organizate ka nevojë për një plan veprimi për drejtimin e biznesit dhe
6

kryerjen e operacioneve. Kështu, krijimi i një strategjie përfshin:
• një angazhim menaxherial për të ndjekur një sërë veprimesh specifike në rritje të
biznesit;
• kryerjen e operacioneve;
• përmirësimin e performancës financiare dhe të tregut të organizatës; dhe
• konkurrencen me sukses.
Prandaj, strategjia e kompanisë është mbi të gjitha • t'u përgjigjen pyetjeve "si" që lindin në biznes;
• mënyra e menaxhimit që synon të rritet biznesi;
• mënyra e menaxhimit do të ndërtojë një klientel besnike dhe të dalë jashtë rivalëve;
• mënyrën se si do të operohet çdo pjesë funksionale e biznesit; dhe
• mënyra se si performanca do të rritet (Hough, Thompson, Strickland & Gamble, 2011).
Strategjia e menaxhimit duhet të përfshijë ndarjen efektive të burimeve. Menaxhimi
strategjik i suksesshëm përfshin sigurimin që të gjitha burimet e kompanisë të kryhen në
mënyrë efektive, Duggan shpjegon edhe më tej këtë strategji mëson menaxherët se si të
menaxhojnë prioritetet konkurruese, si të planifikojnë punën në mënyrë efikase dhe si të
sigurohen që puna të rrjedhë më lehtë nga një proces në tjetrin . Duke krijuar një plan
gjithëpërfshirës strategjik për ndarjen e punëtorëve që mund të shmangim gabime të
kushtueshme që mund të çojnë në tejkalime dhe vonesa (Duggan, 2014).
Menaxhimi strategjik është përcaktuar si "grup i vendimeve dhe veprimeve që rezultojnë
në
formulimin dhe zbatimin e planeve të hartuara për të arritur një organizatë objektivat e
saj"(Pearce & Robinson, 2005: 3).
Për më tepër, (Ehlers dhe Lazenby 2007) përcaktojnë menaxhimin strategjik si - proces
ku të gjitha funksionet dhe burimet organizative janë të integruara dhe të koordinuara për
të zbatuar strategjitë e formuluara të cilat janë në përputhje me mjedisin, në mënyrë që të
arrihen objektivat afatgjata të organizatës dhe të fitojë një avantazh konkurrues duke
shtuar vlerën për palët e interesuara. (Ehlers & Lazenby 2007).
Që strategjitë të jenë të suksesshme, organizatat duhet të lidhin hendekun midis
situatës aktuale dhe gjendjes së parashikuar të një organizate (Van Rensburg, 2006).
Organizatat duhet ta tejkalojnë këtë boshllëk që të vazhdojnë me ndryshimin e
vazhdueshëm të mjedisit (Rossouw et al., 2003).
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Nell dhe Napier pajtohen dhe pohojnë se kjo mund të arrihet duke identifikuar, zgjedhur
dhe zbatuar strategjitë më të mira. (Nell & Napier, 2009)
Nga këndvështrimet e (Dess dhe Miller, 1993), menaxhimi strategjik është një proces që
kombinon tri aktivitete kryesore të ndërlidhura siç janë: analiza strategjike, formulimi i
strategjisëdhe zbatimin e strategjisë.
Menaxhimi strategjik përfshin analizën, vendimet dhe veprimet që ekzekuton një
organizatë për të krijuar dhe mbështetur avantazhe konkurruese; me fjalë të tjera,
menaxhimi strategjik përfshin formulimin dhe zbatimin e qëllimeve të iniciativave të
mëdha në një kompani me menaxhmentin e lartë në emër të pronarëve të kompanisë.
(Dess, Lumpkin & Taylor, 2005)

Në dritën e ndryshimeve strukturore në bujqësi që rezultojnë nga ndryshimet klimatike
dhe tendencat e urbanizimit, kërkesat për hyrje të reja, inovacionet dhe sipërmarrja sociale
janë bërë të qarta.

Praktikuesit bujqësor gjithnjë e më shumë kërkojnë ndërmarrësi, përveç kësaj kërkojnë
qe
menaxhimi dhe zejtaria të jenë të qëndrueshme në të ardhmen (McElwee, 2008).
Prandaj, rishikimi i literaturës në vijim është i ndarë në tri pjesë: mjedisi i jashtëm, mjedisi
i brendshëm dhe zhvillimi i qëndrueshëm.

2.1.1 Mjedisi i jashtëm

Tradicionalisht, modelet e menaxhimit strategjik kanë identifikuar elementet kryesore
të mjediseve të jashtme, duke përfshirë: ekonominë e përgjithshme, mjedisin rregullator,
tregjet e konsumatorëve, konkurrencën, furnizuesit, punëtorët dhe teknologjinë (Dess,
2005).
(Westgren, 1988) identifikoi disa mjedise të jashtme që duhet të merren parasysh në
menaxhimin e agrobiznesit, domethënë në mjedisin e përgjithshëm të biznesit, trendet e
industrisë, analiza e konkurrentëve dhe futësit potencialë të industrisë.
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Përveç tregut të brendshëm, politikat ndërkombëtare bujqësore në mënyrë kritike
ndikojnë performancën e agrobiznesit (Kennedy, Harrison & Piedra, 1998).
Përcaktuesit e performancës së eksportit bujqësor mund të përfshijnë mjedisin faktorë
(p.sh., armiqësia dhe konkurrenca e çmimeve), aspektet e eksportit konkurrues avantazh
(p.sh., kompetenca e fortë e eksportit, njohja e kanaleve të eksportit, përshtatja e
produktit, çmimi konkurrues dhe mbështetja e shpërndarësit), dhe kanalin paraardhës të
marrëdhënieve (p.sh. shkëmbimi i informacionit dhe bashkëpunimi) (Karelakis, Mattas
& Chryssochoidis, 2008).
Politika e qeverisë është zakonisht një shpatë me dy tehe, duke krijuar të dyja avantazhet
dhe disavantazhet për agrobiznesin. (Harling, 1994) përfundoi se mbrojtja e qeverisë
është e fundme dhe se strategjitë e biznesit janë të përshtatshme kur një treg është i
mbrojtur mund të jetë i papërshtatshëm kur të hiqet mbrojtja.

(Hartwich & Negro, 2010) treguan se qeveritë mbështesin risi dhe iniciativa përmes
skemave të ndryshme të financimit që nuk nxisin shprehimisht bashkëpunim.
( Rosairo, Lyne, Martin & Moore, 2012) më tej treguan se problemet e menaxhimit të
agrobiznesit mund të rriten nëse qeveritë nuk e bëjnë këtë planifikojnë të lehtësojnë
politikat e tyre. Kapaciteti i agrobizneseve për t'iu përgjigjur ndryshimeve në strukturën
e industrisë, peizazhi i konkurrentëve dhe kufijtë e industrisë janë thelbësore për ruajtjen
e pozicionit të tregut (Dobson, 1992).
Rezultatet empirike sugjeruan se strategjitë e zhvillimit të produktit të aplikuar nga
agrobizneset e suksesshme janë çelës në rritjen e tyre më të shpejtë në krahasim me
konkurrentët (Giannakas & Tzouvelekas, 1998).
Përveç kërkimit dhe zhvillimit (R & D) investimeve dhe rreziku i dështimit, strategjitë e
inovacionit të produkteve bujqësore kryesisht varen nga kundërshtarët e konkurrentëve
(Russo, Cardillo & Perito, 2003).

Tradicionalisht , shumica e firmave bujqësore janë biznese familjare në të cilat
ndërveprimet familjare duhet që të përfshihen në operacionet e agrobiznesit (Heiman,
Just, McWilliams & Zilberman, 2001).
Në ditët e sotme, roli i shumëllojshëm rrjetet sociale si burime strategjike duhet të
shënohen kur merret parasysh mjedisi i jashtëm i menaxhimit të agrobiznesit. Këto rrjete
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janë të krijuara nga fermerët në forma të ndryshme për përfitim reciprok të tyre, të tilla si
strategjia e
aleancave, sipërmarrjeve të përbashkëta, partneriteteve, integrimit, koperativave dhe
vlerës
zinxhirore. Funksionimi i duhur i këtyre rrjeteve sociale jo vetëm që lejon fermerët për të
menaxhuar dhe përshtatur prodhimin e tyre sipas nevojave të konsumatorit por edhe i
ndihmon fermerët të arrijnë shkallën e ekonomisë, të ulin kostot e transaksionit, të bëjnë
përshpejtimin e mbledhjes së informacionit, ndarjen e rezultateve të R & D, zgjerimin e
shpërndarjes kanale, dhe përfundimisht të promovojnë statusin industrial (AmanorBoadu, Marletta & Biere, 2009).
Në përmbledhje, faktorët e jashtëm kritik të mjedisit për menaxhimin strategjik të
agrobiznesit janë: mjedisi i përgjithshëm i biznesit, tendencat agroindustriale, politikat
qeveritare, ndërkombëtare dhe vendore, konkurrenca, pjesëmarrësit potencialë të
industrisë, zinxhiri i furnizimit, shpërndarja, kanalet dhe ndërveprimet familjare.

2.1.2 Mjedisi i brendshëm

Elementet kryesore të mjedisit të brendshëm të identifikuara nga strategjia e
literaturës të menaxhimit zakonisht përfshijnë: funksionet e biznesit (marketingun,
financat dhe kontabilitetin, prodhimin dhe operimin, burimet njerëzore, R & D, dhe
sistemet e informacionit të menaxhimit), zinxhirin e vlerës dhe të biznesit portofol (Dess,
2005).
Ndër çështjet kritike ngritur nga literatura e agrobiznesit, pozicionimi strategjik dhe
përcaktimi i qëllimeve përmenden shpesh. Këto veprime janë vendimtare për të ndihmuar
agrobizneset te ballafaqohen me ndryshimet strukturore në industri (Goldsmith & Gow,
2005).
(Westgren,1988) tregoi se agrobizneset me sistemet e planifikimit formal janë
relativisht më të shqetësuara me performancën e ardhshme financiare, ndërsa firmat me
sistemet informale të planifikimit përqendrohen më shumë në masat e tanishme
financiare, Westgren tregoi se firmat e orientuara drejt produktit janë më shumë të
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ndjeshme ndaj potencialit për identifikimin e tregjeve të reja se sa firmat e orientuara drejt
mallrave.
Përveç kësaj, (Baker dhe Leidecker, 2001) sugjeruan që përdorimi i një deklarate të
misionit, siç janë qëllimet afatgjata dhe vlerësimi i vazhdueshëm janë theksuar rëndë nga
agrobiznesi me performancë të lartë. Sigurimi i një produkti cilësor mund të konsiderohet
si më thelbësor në shërbimin e një agrobiznesi.

( Russo, Cardillo & Perito, 2003) theksuan rolet kritike të investimeve në R & D dhe
rrezikun e dështimit në inovacionin e produkteve strategjike.
(Capitanio, Coppol & Pascucci, 2010) sugjeruan që aftësia për të ndërtuar marrëdhënie
në tregjet e produkteve është përcaktuesi i inovacionit të produktit, dhe se konteksti
territorial përcakton rëndësinë e secilit faktor lëvizës të inovacionit.
(Liu, Kemp, Jongsma, Huang, Dons&Omta, 2014) më tej argumentuan se aftësitë
integruese luajnë një rol vendimtar në risi inovatore, e cila rrit epërsinë e produktit dhe e
bënë përmirësimin e aftësive funksionale dhe fitimin e potencialit të tregut.
Përveç kësaj, (Gellynck, Cárdenas, Pieniak & Verbeke, 2015) konfirmuan besimin dhe
inovacionin ku orientimi sipërmarrës ndikon në kapacitetin absorbues të fermerëve dhe
atë orientimi inovativ i sipërmarrjes ndikon në ecurinë e agrobiznesit.

Marketingu është një tjetër aspekt kritik i menaxhimit të agrobiznesit. Studimi i
mëparshëm tregoi se agrobizneset e orientuara drejt tregut janë shumë të larta dhe
inovative si dhe kanë për të arritur performancë superiore nëse janë të orientuara drejt
marketingut (Micheels & Gow, 2008).
Plani i mirë i balancuar i marketingut thekson superioritetin e përgjithshëm dhe duhet të
jetë
i projektuar për të dyja palët si për shitësit ashtu edhe për konsumatorët (Hsu & Wann,
2004).
Mekanizmat vertikale të koordinimit duhet të instalohen në planin e marketingut duke
çuar në konkurrencën midis zinxhirëve të shitjes me pakicë dhe duke siguruar kështu
markën e cilësisë dhe ndërtimit të kapitalit (Hanf & Kühl, 2005).
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Për më tepër, hulumtimi paraprak ka treguar dyqan atmosferash, shërbimi ndaj
klientit dhe cilësia e produktit janë marketingu kryesor, pra janë faktorë që ndikojnë në
kënaqësinë e konsumatorëve në lidhje me shitjen me pakicë (LülfsBaden, Spiller,
Zühlsdorf & Mellin, 2008).
Edhe pse shumë fermerë janë të fortë preferencat e marketingut të lidhura me tregjet
tradicionale vendore dijetarët dhe praktikuesit kanë kërkuar që strategjitë e internetit të
miratohen në një kuadër te menaxhimit të shpërndarjes së furnizimit (Henderson, Dooley,
Akridge & Carerre, 2005), veçanërisht përdorimi i mediave sociale dhe marrëdhënieve
me klientët të përdoren sistemet e menaxhimit për shitjen me pakicë (House & Mullady,
2008; Torres, Jr., Akridge, Grey, Boehlje & Widdows, 2007).
Për më tepër, performanca e aspekteve të tjera të menaxhimit është gjithashtu e
rëndësishme për agrobiznesin. Për shembull, (Harling, 1988) tregoi se agrobizneset me
kthime të larta në pasuri kanë produkte me linja më të larmishme të cilat janë më të larta
në kontrollimin e shpenzimeve të përgjithshme dhe kanë më pak pasuri.

(Baker, Starbird & Harling, 1994) përcaktuan faktorët kritikë për të arritur një
menaxhim të suksesshëm të cilësisë në agroindustri janë menaxhimi i lartë, roli i
departamentit të cilësisë, marrëdhëniet e punonjësve, trajnimi i punonjësve dhe
menaxhimi i procesit.
(Martinez dhe Poole, 2004) sugjeruan një lëvizje drejt fleksibilitetit dhe adoptimit të një
stili sipërmarrës janë të dy të ngjarë të kontribuojnë në përmirësimin e performancës së
agrobiznesit.

Përveç kësaj, (Henderson, 2005) tregoi se në strategjitë e internetit kanë më shumë
gjasa që të pranohen firma më të mëdha me një fushë globale. Në përmbledhje, faktorët
e brendshëm kritik mjedisor në menaxhimin strategjik të agrobiznesit përfshijnë:
vendosjen e qëllimeve, pozicionimin strategjik, produktin cilësor, risit dhe shërbimet,
menaxhimin e marketingut, koordimin vertikal, shërbimin ndaj klientit, menaxhimin e
lartë, marrëdhëniet e punonjësve, koston dhe kontrollin duke e përfshire këtu edhe
menaxhimin financiar.
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2.1.3 Zhvillimi i qëndrueshëm

Gjatë 20 viteve të fundit janë përqendruar shumë studime bujqësore në zhvillimin e
qëndrueshëm (Hansford, Cary & Coath, 2003; Horrigan, Lawrence & Walker, 2002;
Thompson, 2007). Qëndrueshmëria e sistemit të agrobiznesit dhe bujqësia si një
ndërmarrje multifunksionale është një rëndësi në rritje.
(Häni, Pintér dhe Herren, 2007) treguan se adaptimi i suksesshëm afatshkurtër dhe
afatgjatë për endogjen dhe ekzogjen, biotikën, abiotiken, shoqërinë dhe forcat ekonomike
kërkon qasje në informata dhe është si tregues në trendet e mundshme në të ardhmen në
aspektin ekologjik, social dhe fushat ekonomike të qëndrueshmërisë.

(Lubell, Hillis & Hoffman, 2011) raportuan se një qëllim qëndror i programeve
bujqësore të qëndrueshme është që të inkurajojë kultivuesit të miratojnë praktika që
bashkërisht sigurojnë mundësi ekonomike, ekologjike dhe sociale. Studimet e mëparshme
kanë zhvilluar mjete të ndryshme për matjen e konceptit të qëndrueshmërisë bujqësore.
Për shembull,( Zahm, Viaux, Girardin, Vilain dhe Mouchet, 2007) treguesit Francez
propozuan
treguesit e qëndrueshmërisë së fermave (IDEA), i cili mbulon 16 objektiva: koherenca,
biodiversiteti, ruajtja e tokës, ruajtja e ujit, atmosfera, produkti dhe cilësia, etika, zhvillimi
lokal, ruajtja e peizazhit, shtetësia, menaxhimi i burimeve natyrore jo-ripërtëritëse,
zhvillimi njerëzor, cilësinë e jetës, përshtatshmërinë, punësimin dhe mirëqenien e
kafshëve.

(HANI, Stämpfli, Gerber, Porsche, Thalmann & Studer, 2007) propozuan RISE
(vlerësimi i qëndrueshmërisë që shkakton reagimin), e cili përmban 12 treguesit që
mbulojnë
ekologjinë (burimet natyrore dhe menaxhimin e tyre) ekonomike dhe sociale,
qëndrueshmërinë themelore të prodhimeve bujqësore.
➢ Aspekti i burimeve natyrore përfshin energjinë, ujin, dheun dhe biodiversiteti;
➢ Aspekti i menaxhimit përfshin potencialin e emetimit, impiantin mbrojtjen dhe
mbeturinat; Aspekti ekonomik përfshin stabilitetin ekonomik, efikasitetit
ekonomik dhe ekonomitë lokale; dhe
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➢ Aspekti social përfshin kushtet e punës dhe sigurimet shoqërore.
Nga këndvështrimi i agrobiznesit (Lubell, 2011) sugjeroi që bashkëpunimi, inovacioni
dhe boshllëqet e njohurive kanë gjasa të jenë relevante për qëndrueshmërin e llojeve të
shumta të sistemeve socioekologjike.

(Rankin, 2011) Ka përcaktuar se kanë presione të forta menaxhuese në një
marrëdhënie thelbësore me nivelin e qëndrueshmërisë së iniciativave të agrobizneseve.
Presionet të tjera përfshijnë konkurrencën, rregulloret e qeverisë, mediat, funksionet
kryesore të kompanisë dhe madhësinë e kompanisë.
Për më tepër (Ross, Pandey & Ross, 2015) treguan se agrobizneset mund të kalojnë
iniciativat e tyre të qëndrueshmërisë për t'u fokusuar në iniciativat e brendshme që
adresojnë
mjediset dhe zinxhirët e furnizimit me kalimin e kohës.
Nga këndvështrimi i konsumit (Nasir & Karakaya, 2014) përcaktojnë se përgjegjësia
shoqërore, modelet e konsumit të orientuar drejt shëndetit

janë të rëndësishme

parashikuesit e synimit për të blerë ushqime organike. Përveç kësaj,

përgjegjësia

mjedisore mund të veprojë si një faktor modelues në mes të përgjegjësive shoqërore për
sjelljen e konsumit dhe qëllimin për të blerë.

2.2 Definimi i menaxhimit
Menaxhimi strategjik është definuar si procesi i shqyrtimit i të dyjave mjediseve të
tashme dhe të ardhshme, formulimi i objektivave të një organizate, bërjen, zbatimin dhe
kontrollin e vendimeve të fokusuara në arritjen e këtyre objektivave në mjediset e tashme
dhe të ardhshme (Smith, Arnold & Bizzell, 1986).
Menaxhimi strategjik mund të definohet si proces i menaxhimit si ndjekja e qëllimeve
organizative gjatë menaxhimit të marrëdhënieve të një organizate në mjedisin e saj
(Higgins, Vincze, 1993)
Brech e përcakton menaxhimin si “Një proces që ka përgjegjësi për planifikimin dhe
rregullimin efektiv dhe ekonomik të operacioneve të një organizate me qëllim që të arrihet
një objektiv apo një detyre e dhënë. Një përgjegjësi e tillë përfshinë:
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a) Vlerësimin e gjendjes dhe marrjen e vendimeve për përcaktimin e planeve, për
përdorimin e të dhënave, për kontrollin e performancës dhe të nivelit të progresit kundrejt
planeve.
b) Udhëheqjen, integrimin, motivimin dhe mbikëqyrjen e personelit të organizatës, i cili
kryen operacionet e saj” (Brech, 1975).

Sipas P.Drucker-it, menaxhimi ka tri detyra kryesore :
a)Të realizojë qëllimin dhe misionin specifik të organizatës.
b)Të bëjë punën produktive dhe punëtori ta arrijë atë.
c)Të menaxhojë impaktet dhe përgjegjësitë sociale (Drucker, 1989)
”Të menaxhosh do të thotë të parashikosh dhe të planifikosh, të organizosh, të
komandosh, të koordinosh dhe të kontrollosh” prej ku dhe nxjerrim funksionet
menaxheriale: a) Planifikimi, b) Organizimi, c) Udhëheqja, d) Kontrolli (Fayol, 2016).
Planifikimi: Është funksioni bazë i menaxhimit, sepse të gjitha funksionet e tjera
zbatojnë vendimet e marra në momentin e planifikimit. Gjatë procesit të planifikimit
përcaktohen objektivat e përgjithshme e specifike si dhe programet, politikat dhe
strategjitë që duhen ndjekur për arritjen e tyre.
Organizimi: Pasi janë planifikuar aktivitetet e domosdoshme për arritjen e objektivave,
hapi i dytë është gjetja e mënyrës më efektive për realizimin e tyre. Pra nëpërmjet
organizimit menaxherët bëjnë ndarjen e detyrave ndërmjet grupeve të punonjësve,
përcaktimin e menaxherit përgjegjës për çdo grup, të autoritetit dhe të përgjegjësisë për
çdo pozitë .
Udhëheqja: Procesi i influencimit tek njerëzit për të realizuar objektivat specifike si edhe
njohja e motiveve të punonjësve janë dy nga momentet më të rëndësishme të detyrave
menaxheriale.
Kontrolli: Gjatë funksionit të kontrollit menaxherët në mënyrë sistematike bëjnë
krahasimin e përformancës së organizatës me objektivat e planifikuara, dhe nëqoftëse
konstatohen devijime ndërmerren veprimet e duhura korrektuese, të cilat mund të
kërkojnë aranzhim të planeve, riorganizime të tjera, përmirësim të cilësisë, kualifikim të
stafit apo zëvendësime të pjesëshme të tij (Fayol, 2016).
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”Menaxhmenti paraqet procesin e orientimit të vetëdijshëm të aktiviteteve njerëzore
drejt realizimit të qëllimit apo qëllimeve të caktuara, përkatësisht tërësinë e ndërlidhur të
pesë funksioneve: planifikimit, organizimit, kuadrit (personelit), udhëheqjes dhe
kontrollit (Ramosaj & Berisha, 2014).
Menaxhimi është procesi i arritjes së objektivave organizative duke punuar nëpërmjet
njerëzve dhe burimeve të tjera organizative ” (Certo & 2006) Ky konceptim i sotëm tregon
se menaxhimi ka tre karakteristika kryesore : a) Është një proces që përfshin një seri
aktivitetesh të vazhdueshme dhe të ndërlidhura, b) Përqendrohet në arritjen e objektivave
organizative, dhe c) Synon arritjen e këtyre objektivave duke punuar më nëpërmjet
njerëzve dhe burimeve të tjera të organizatës.
F.Luthanas dhe R.Hodgetts japin një përkufizim më të thjeshtë të menaxhimit:
“Menaxhimi është procesi i përcaktimit të objektivave dhe i koordinimit të përpjekjeve të
punonjësve për ti arritur ato” (Luthanas & Rosenkrantz ,1988).
Sot në botë ka mjaftë autorë dhe studiues të menaxhimit dhe secili prej tyre jep një
definicion të ndryshëm nga të tjerët. R.Heller një autore e njohur në këtë fushe, pohon se
çdo përpjekje për të dhënë një përgjigje përfundimtare për këtë çështje është e destinuar
të mos këtë sukses. Ajo thekson se “çdo definicion i menaxhimit është i drejtë, sepse secili
prej tyre plotëson diçka në këtë fushe amorfe dhe në ndryshim” (Heller, 1972). ” Por, në
vetvete, ato janë shumë të ngushta apo të paqarta për të dhënë një përkufizim adekuat të
menaxhimit” (Mullins, 2007).
Megjithatë, fakti që menaxherët përgjithësisht gjykohen jo nga performanca e tyre, por
nga rezultati që arrijnë varësit e tyre, ka bërë që shumë studiues të pranojnë që “arritja e
rezultateve nëpërmjet njerëzve të tjerë është ndër definicionet më të përhapura” të
menaxhimit. Në këtë konkluzion arrin edhe studiuesja e mirënjohur e menaxhimit, kur
në përpjekjet e saj për të integruar definicionet e ndryshme të menaxhimit thekson se të
menaxhosh do të thotë “ të vendosesh se çfarë të bësh dhe pastaj të vësh njerëzit e tjerë
për ti bërë ” (Heller, 1982).
“Menaxhimi strategjik e konsideron planifikimin periodik të përdorur në sistemet e
mëparshme si të pamjaftueshëm për të përballur kërcënimet dhe shanset me të cilat
ndërmarrja konfrontohet vazhdimisht dhe që kërkonë vendime strategjike të shpejta”
(Koleci, 2015).
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Në bazë të studimeve të lartpërmendura, atributet bujqësore dhe qëndrueshmërisë globale
është treguar se menaxhimi strategjik i agrobiznesit duhet të marrë parasysh dimensionin
e qëndrueshmërisë( Rankin & Gray, 2011).

2.3 Rëndësia e menaxhimit
Menaxherët janë burimi kryesorë më i kushtueshëm dhe më i rëndësishmi për çdo
organizatë. Ndërsa Drucker, për rëndësinë dhe përgjegjësinë e menaxhimit, pohon se:
“Përgjegjësia e menaxhimit në shoqërinë tonë është vendimtare jo vetëm për vetë
organizatën por edhe për qëndrimin publik ndaj menaxhimit, për suksesin dhe statusin e
tij, për të ardhmen e sistemit tonë ekonomik e social dhe për mbijetesën e organizatës si
një institucion i pavarur”(Drucker, 1989).
George në lidhje me rolin dhe pozitën e menaxhimit, ka theksuar “Nga një pozitë pothuaj
e panjohur në vitin 1900, menaxhimi sot është bërë një aktivitet qendror i epokës dhe
ekonomisë sonë, një forcë e fuqishme dhe e nevojshme në të cilën mbështetet shoqëria
jonë në fushën materiale dhe mirëqenie kombëtare”(George, 1972).

Të gjitha organizatat të vogla apo të mëdha, private apo publike, të orientuara nga
fitimi ose jo e pavarësisht nga fusha ku e ushtrojnë aktivitetin e tyre kanë një gjë të
përbashkët: nevojën për tu menaxhuar. Secila prej tyre, për arritjen e qëllimit final
angazhon një seri burimesh njerëzore, materiale dhe financiare .
“Në shumë vende në zhvillim, bujqësia punëson të paktën më shumë punëtorë sesa
industritë prodhuese”(Picard & Zeng, 2005).
“Efikasiteti nuk mund të arrihet përmes subvencioneve të thjeshta të prodhimit, por
përmes politikave efikase për të lëvizur më pranë niveleve optimale shoqërore të
rezultateve multifunksionale” (Peterson & De Gorter, 2002).
Menaxhimi i vazhdueshëm i bujqësisë konsiderohet si mjet për zhvillimin e këtij sektori
(Gillis, Perkins, Roemer & Snodgrass, 1992).

Në shumicën e vendeve me probleme të rënda ushqimore, pjesa më e madhe e
popullsisë së varfër dhe të pasigurtë në ushqim varet shumë nga bujqësia lokale për të
jetuar. Në raste të tilla, dështimet e zhvillimit shpesh janë të ngjashme me dështimet e
17

zhvillimit

bujqësor.

“Zhvillimi i bujqësisë shihet si hapi i parë i rëndësishëm drejt një zhvillimi më të gjerë,
reduktimit të varfërisë dhe pasigurisë ushqimore dhe eventualisht lirisë nga varësia e
tepruar ekonomike nga burimet e varfra bujqësore”(Alexandratos, 1995).
“Është e pranuar gjerësisht se nevojiten risi bujqësore, një ekuilibër mes praktikave të reja
teknike dhe mënyrave alternative të organizimit - për shembull, tregjet, fuqia punëtore,
zotërimi i tokës dhe shpërndarja e përfitimeve” (Klerkx, Leeuwis & Kilelu, 2012).
Përgjegjësia për të menaxhuar paqëndrueshmërinë në bujqësi në duart e fermerëve
është gjithnjë e më e madhe dhe ata do të duhet të mbështeten më shumë në mjetet e
bazuara në treg. Në tërësi, politikat publike mund të jetë më të dobishme në rritjen e
aftësisë së menaxhimit të rrezikut të fermerëve (Schaffnit, Schneider & Mayer, 2010).

Menaxhimi i Aplikuar i Rrezikut në Bujqësi përdor menaxhimin strategjik për të
organizuar procesin e menaxhimit të riskut, një procedurë e testuar me kohë brenda dhe
jashtë komunitetit të biznesit është një teknikë që siguron një platformë ideale për
organizimin e rrezikut (Hoag, 2009).

2.4 Inovacionet në sektorin e bujqësisë
Inovacionet teknologjike në traktorët bujqësor kanë revolucionarizuar bujqësinë,
rritjen e produktivitetit të punës dhe rreziqet e reduktuara të operatorit (Cavallo, Ferrari,
Bollani & Coccia, 2014).
Gjatë njëzet viteve të ardhshme, bujqësia e prodhimit do të përjetojë ndryshime
thelbësore, të cilat për shkak të shpejtësisë dhe qëndrueshmërisë së saj mund të tejkalojnë
ndryshimet e jashtëzakonshme që kanë ndodhur gjatë pesëdhjetë viteve të fundit (Brester
& Penn 1999).
Inovacionet gjithashtu mund të dallohen nga ndikimet e tyre në agjentët ekonomikë dhe
tregjet që ndikojnë në modelimin e tyre, këto kategori përfshijnë rritjen e prodhimit,
konstruktimin, rritjen e cilësisë, reduktimin e rrezikut, mbrojtjen e mjedisit në rritje dhe
zgjerimin e afatit të ruajtjes (Sunding & Zilberman, 2001).
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Bujqësia mundet gjithashtu të kompensoi emetimet e gazrave serrë (GHG) duke e
rritur
prodhimin e kulturave të energjisë, të cilat mund të shërbejnë si lënda e parë e energjisë
për centralet gjeneruese të energjisë elektrike (Schneider & McCarl, 2003) ose si përzierje
apo zëvendësim i fosileve benzinë me bazë karburanti.
Ekonomistët dhe shkencëtarët fizikë kanë vlerësuar shumë strategjitë zbutëse në
dispozicion të sektorit bujqësorë ( Schneider, McCarl & Schmid, 2007).
“Shumë vende anembanë botës po përpiqen të reformojnë dhe të zhvillojnë marrëveshjet
e tyre rreth inovacionit bujqësor për të zhvilluar kapacitete fleksibël dhe të përgjegjshëm.
Kjo veçanërisht është urgjente në vendet në zhvillim, ndërsa bujqësia mbetet një element
qendror në të cilën ekonomia dhe inovacioni janë çelësi i nevojshëm i rritjes bujqësore
për të ulur varfërinë” (Klerkx & Leeuwis, 2010).

2.5 Menaxhimi strategjik në bujqësi
Planifikimi strategjik përfshinë zhvillimin e strategjive afatgjata për të rritur
profitabilitetin dhe konkurrencën e biznesit në fermë. Kjo mund të përfshijë zhvillimin e
ndërmarrjeve të reja në fermë siç janë prodhimet organike, përpunimi i produkteve në
fermë, marketingu i drejtpërdrejt i prodhimeve tek konsumatorët apo prodhimi efikas i
mallrave bujqësore tradicionale. Menaxherët e agrobiznesit zakonisht janë të ndjeshëm
ndaj pozitës së tyre financiare, ndaj rregulloreve mjedisore të qeverisë, fuqisë negociuese
së tyre dhe identifikimit të rivalëve të produktit (Westgren, Sonka & Litzenberg, 1988).
Gjatë tre dekadave të fundit bujqësia ka pasur ndryshime dramatike strukturore në
mbarë botën si rezultat i globalizimit, liberalizimit ekonomik, rregullimit të mjedisit
shoqëritë me shpejtësi të zhvendosura dhe mbrojtja e zvogëluar e tregjeve bujqësore që
janë gjithnjë e më komplekse dhe konkurruese (Boehlje, Doehring & Sonka, 2005).
Në dritën e ndryshimeve strukturore në bujqësi që rezultojnë nga klima ndryshimet dhe
tendencat e urbanizimit, kërkesat për hyrje të reja, inovacionit dhe sipërmarrjes sociale
janë bërë të qarta. Praktikuesit bujqësorë gjithnjë e më shumë kërkojnë ndërmarrësi
përveç se të shëndosha menaxhimi dhe zejtaria duhet të jenë të qëndrueshme edhe në të
ardhmen (McElwee, 2008).
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Në bazë të studimeve të lartpërmendura, atributet bujqësore, dhe qëndrueshmëria
globale, (Rankin, 2011) tregoi se menaxhimi strategjik i agrobiznesit duhet të marrë
parasysh dimensionin e qëndrueshmërisë.

Bujqësia ka qenë gjithmonë e ekspozuar ndaj një spektri të gjerë rreziku, por është
padyshim e padiskutueshme që fermerët janë përballur me rreziqe në rritje gjatë viteve të
fundit duke e përfshire këtu rrezikun e çmimeve më të paqëndrueshme bujqësore dhe të
inputeve, ndryshimet klimatike, diskutimet e vazhdueshme për të ardhmen e Politikës së
Përbashkët Bujqësore, rritjen e vështirësive në gjetjen e punëtorëve të kualifikuar të
fermave, rritjen e kritikave të bujqësisë intensive moderne nga ana e publikut dhe
medieve, pra këto janë vetëm disa nga rreziqet që fermerët duhet të përballen. Prandaj,
menaxhimi i rrezikut është bërë shumë i rëndësishëm në bujqësi.
Menaxhimi i rrezikut përfshin të gjitha masat që ndihmojnë për të identifikuar dhe
menaxhuar rrezikun që e vënë një fermë apo firmë në rrezik (Wolke, 2007).

2.6 Sektori i bujqësisë në Kosovë
Sektori i bujqësisë në Kosovë ka një rendësi të veçantë në zhvillimin ekonomik dhe
njëkohësisht vlerësohet si njëri ndër sektorët me rendësinë më të madhe ekonomike, e
sidomos sektorin e bujqësisë e bënë te veçantë fakti se prodhohen produktet dhe nga ana
tjetër edhe punësohen një numër i madh i punëtoreve, pra bujqësia mund të themi se ka
kapacitete të mëdha në absorbimin e fuqisë punëtore.
Kosova realisht ka kushte jashtëzakonisht të favorshme për zhvillimin e sektorit te
bujqësisë dhe atë fale përparësive siç janë:
•

Klima favorizuese për zhvillimin e bujqësisë,

•

Kapaciteti për prodhimin e produkteve të ndryshme

•

Posedimi i sistemit potencial të ujitjes së tokës,

•

Toka pjellore,

•

Pozita strategjike gjeografike,

•

Kostoja e lirë e fuqisë punëtore,

•

Qasja e lehtë dhe e mirë në tregjet ndërkombëtare,

•

Toka e lire.
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Duke marrë parasysh përparësitë e lartë cekura sektori i bujqësisë mund të shëndrrohet
në një sektor mjaftë të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Deri më tani mbështetja financiare për sektorin e bujqësisë ka qenë e pamjaftueshme kur
dihet fakti se zhvillimi i sektorit të bujqësisë ndikon drejt për së drejti edhe në rritjen
ekonomike të Kosovës.Nëse krahasohen ndarjet buxhetore të cilat i ka bërë Kosova me
shtetet fqinje dhe më gjërë shihet se sektori i bujqësisë nuk mund të jetë konsistent dhe
konkurrues me shtetet e rajonit. Shtetet fqinje sektorin e bujqësisë e kane subvencionuar
më tepër dhe në ketë mënyre janë bërë konkurrues ndaj Kosovës dhe në disa raste ato
edhe i kanë subvencionuar edhe eksportet e kulturave bujqësore vetëm që të jenë
konkurrente të disa produkteve tona, bujqësore e që kanë krijuar një disbalancë të
çmimeve dhe produkteve që Kosova i ka pasur mundësit t`i prodhojë edhe përkundër një
zhvillimi pozitiv në sektorin e bujqësisë në vitet e fundit vërehet edhe duke u bazuar në
indikatorët e matshëm gjithmonë duhet pasur në konsideratë përparsitë të cilat i ka sektori
i bujqësisë në Kosovë siç janë klima favorizuese dhe qasja e mirë në tregun
ndërkombëtarë, bilanci tregtar i Kosovës vazhdon të mbetet në trendet negative dhe
fatkeqësisht në vitet e fundit është përkeqësuar edhe pse ka një rritje të vogël të eksportit.

Disa produkte të cilat prodhohen në Kosovë janë potencialisht konkurse në tregun
Evropian si p.sh verërat, dredhëzat, patatet si dhe disa produkte të përpunuara nga pemët
dhe perimet. Ndërsa sa i përket disa produkteve bujqësore Kosova ende duhet të përpiqet
që të angazhohet në cilësi dhe siguri të atyre produkteve të prodhuara që të ketë eksportë
në tregun Evropian.

2.6.1 Rastet studimore
Si raste studimore në këtë punimë i kemi parqitur katër shtete të cilat kanë një bujqësi më
të zhvilluar ekonomikisht e të cilat janë: Zvicra, Spanja, Britania e Madhe dhe Gjermania.

Zvicra
Strategjia zvicerane për bujqësinë është një angazhim vullnetar i sektorit bujqësor për:
a) rritjen e produktivitetit, ndërkohë që
b) redukton emetimet e gazrave serrë, prandaj strategjia ka një objektiv të dyfishtë.
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Sa i përket përshtatjes, sektori bujqësor zviceran duhet të jetë në gjendje të përmirësojë
prodhimin dhe shërbimet publike në kohë afatgjate, ndërsa sa i përket zvogëlimit të
gazrave serrë, objektivi përfshin dy pjesë:
❖ Së pari, emetimet nga sektori i bujqësisë duhet të reduktohen me të paktën një të
tretën përmes masave teknike dhe operacionale deri në vitin 2050,
❖ Së dyti, një gjë e përgjithshme, reduktimi i dy të tretave duhet të arrihet nëse
modelet e konsumit të ushqimit mbështeten në reduktimin e gazit serrë.
Këto janë objektiva ambicioze por reale, duke pasur parasysh horizontin e gjatë të
strategjisë klimatike prej 40 vitesh. Strategjia klimaterike e Zvicrës për bujqësi
përshkruan fusha të ndryshme veprimi për zvogëlimin e intensitetit të gazit serrë të
prodhimit bujqësor dhe masave të mundshme për t'u përshtatur prodhimi bujqësor ndaj
ndryshimeve klimatike.
Elementet kryesore të politikës bujqësore zvicerane përfshijnë pagesat direkte si
kompensim për shërbimet komunale dhe mjedisore të ofruara nga fermerët. Në krahasim
me produktet bujqësore peizazhi nuk është një treg i mirë që mund të blihet kudo.
Fermerët ruajnë peizazhin në vendin e tyre të prodhimit dhe paguhen përmes pagesave
direkte.
Prodhimi i ushqimit dhe bujqësia duhet të jenë të qëndrueshme në mbarë botën dhe Zvicra
synon të mbështesë këtë qëllim në një nivel ndërkombëtar.
Kushtet janë të vështira, sidoqoftë: kostot e prodhimit janë të larta, konkurrenca po rritet
vazhdimisht dhe fondet për kompensimin e mallrave publike janë të kufizuara.
Prandaj, shumë fermerë kanë vendosur për të specializuar dhe për të investuar në pajisje
moderne. Të tjerët ofrojnë shërbime vetë në fermë ose thjeshtojnë prodhimin e tyre dhe
kanë një punë të dytë të paguar. Këtu ata gëzojnë mbështetjen e kërkuesve dhe shërbimeve
të zgjerimit.

Spanja
Bujqësia në Spanjë është një sektor strategjik me rëndësi të madhe sociale,
territoriale, mjedisore dhe ekonomike. Faktet e mëposhtme e konfirmojnë atë:
Gjysma e sipërfaqes së Spanjës është menduar për aktivitete bujqësore ose blegtorale
(33% e territorit është tokë e punueshme dhe 16% livadhe dhe kullota) dhe sektorit agroushqimor është një nga sektorët më të gjallë të ekonomisë spanjolle.
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Prodhimi bujqësor i vendit ka diversitet të madhë dhe cilësi, kjo është për shkak të dy
kushteve të veçanta të klimës dhe burimeve gjenetike, si niveli i lartë i sistemeve të
mbrojtjes së shëndetit për bimët dhe kafshët si dhe shkallën e automatizimit të fermave
bujqësore dhe blegtorale.
Prodhimi i degës agrare në vitin 2015 ishte 45,490.7 milion euro, 3.4% më e lartë
se në vitin 2014, duke i dhënë punësim 818.74 mijë punëtorëve, të shprehur në njësitë
vjetore të punës.
Industria e ushqimit Spanjoll, sipas sondazhit të fundit industriale të kompanive në INE
është sektori i parë industrial i vendit, me një normë të banimit në dhjetor të vitit 2014 e
353,965 njerëzve 31 dhe me një shifër e shitjeve neto të produkteve në vitin 2014 ishte
93,396 milionë euro, 20,5% të grupit industrial.
Numri i njerëzve të punësuar në industrinë ushqimore spanjolle në 2014 përfaqëson 2%
të 17,569,100 njerëzve të punësuar nga EPA.

Britania e Madhe
Mbretëria e Bashkuar ka qenë tradicionalisht një lider në shkencat bujqësore. Në vitet e
fundit ka pasur një prioritet të qasjeve të reja për praktikat e qëndrueshme bujqësore.
Shitësit të klasit botëror janë në ballë të ndërgjegjësimit më të madh të konsumatorëve në
prejardhjen dhe standardet e prodhimit të ushqimit.
Mbretëria e Bashkuar është në një pozitë të mirë për të luajtur një rol udhëheqës në sfidat
globale e "intensifikimit të qëndrueshëm" të bujqësisë: prodhon më shumë me më pak të
dhëna dhe ndikim.
Kjo strategji ka të bëjë me integrimin më të mirë të ekselencës së Britanisë së Madhe në
shkencë dhe teknologji, bizneset progresive të ushqimit dhe blegtorisë me mbështetjen e
qeverisë për tregëti, investime dhe zhvillim ndërkombëtar. Qëllimi është për të ndihmuar
në hapjen e një faze të re të lidershipit botëror në inovacionin bujqësor.

Gjermania
Fusha të rëndësishme të politikës bujqësore gjermane janë transferuar në Bashkimin
Evropian, veçanërisht në politikën e tregut dhe të çmimeve, politikën e tregtisë së jashtme
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dhe politikën strukturore. Përmes zvogëlimit të mbështetjes së çmimeve dhe përmes
masave
shtesë reformat promovuan metoda bujqësore më efektive dhe prodhim bujqësor më
ekologjikisht të sigurt.
Qeveritë federale dhe ato shtetërore, nga ana e tyre kanë ofruan asistencë financiare për
zhvillimin bujqësor, konsolidimin e tokës, rinovimin e fshatrave dhe ndërtimin e rrugëve
të vendit. Mjete të posaçme janë në dispozicion për zonat e pafavorizuara ku bujqësia
është një faktor i rëndësishëm ekonomik dhe social.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Në vendin tonë nuk ka prosperitet në nivel të duhur dhe të pritur. Arsyet mund të janë të
shumëta, duke filluar pikërisht nga mungesa shumë e madhe e dijës dhe e eksperiencave
në të gjithë sektorët, e poashtu edhe në sektorin e bujqësisë.
Ndër arsyet pse ka ngecje në zhvillim në sektorin e bujqësisë mund të jetë edhe aftësia e
ulët e strukturave organizative dhe menaxheriale që të krijojnë dhe të implementojnë
strategji adekuate për arritjen e qëllimeve të tyre të ndërlidhura me produktivitetin dhe
me përfitimet tjera.
Kjo temë merret pikërisht me analizimin dhe definimin e menaxhimit strategjik në
organizatat bujqësore, problemet dhe sfidat që kanë strukturat menaxheriale lidhur me
strategjinë dhe planifikimin afatgjatë të organizateve të tyre.
Në ditët e sotme në kompani të ndryshme përdoret termi “ të menduarit në mënyrë
strategjike’’ është një mënyrë me të cilën njerëzit në kompani të ndryshme mendojnë,
vlerësojnë dhe krijojnë të ardhmen e kompanisë. Të mendosh në mënyrë strategjike
nënkupton shumë më tepër se si ti përgjigjesh problemeve dhe mundësive afatgjata apo
afatshkurtra, ka të bëjë me krijimin e të ardhmes së kompanisë. Ai nuk është reaktiv, por
proaktiv. Të menduarit në mënyrë strategjike fokusohet në faktin si të krijosh një të
ardhme
më të mirë duke qenë proaktiv dhe duke shtuar vlerën për shoqërinë- nëpërmjet realizimit
të ardhurave të larta.
Nga shqyrtimi i literaturës është konstatuar se është një numër i madh i autoresh dhe
i grupeve të ndryshme të interesit të cilët merren dhe debatojnë rreth menaxhimit
strategjik në kompani.
Mirëpo në praktik të gjitha kompanitë të cilat merren me bujqësi përballen me probleme
dhe sfida të ndryshme kur bëhet fjalë për dizajnimin e detyrave strategjike, evaluimin e
tyre si dhe krijimin dhe ekzekutimin e strategjisë. Ky hulumtim supozon se edhe
kompanitë kosovare ballafaqohen me probleme të tilla dhe nuk arrinë që të realizojnë
strategji adekuate që do të ju siguronte rritje të qëndrueshme të përfitimeve.
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Në këtë punim është shpjeguar rëndësia e menaxhimit strategjik në bujqësi, jo vetëm në
vendin tonë por duke e studiuar edhe sektorin bujqësor në vendet tjera dhe duke bërë
krahasime në mes të aplikimit të menaxhimit strategjik në kompani.

Pyetjet dhe hipotezat në formë të shkurtër:
Cilat janë sfidat e menaxhimit strategjik ne sektorin e bujqësisë ne Kosovë?
Sa është aplikuar menaxhimi strategjik ne sektorin e bujqësisë ne Kosovë?
Sa ka përfituar sektori i bujqësisë në Kosovë nga planifikimi aktual strategjik?

Hipotezat e ngritura

H1: Menaxhimi strategjik në sektorin e bujqësisë nuk ndikon në rritje të përfitimeve.
H2: Një strukturim i duhur i menaxhimit strategjik në sektorin e bujqësisë do të
ndikojë në rritje të përfitimeve.
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Tabela 1. Variablat e varura dhe variablat e pavarura
Hipotezat

Varialbla e pavarur

H1: Menaxhimi strategjik (MSB)

Variabla e varur
(RRP)

në sektorin e bujqësisë
(MSB) nuk ndikon
rritje

të

në

përfitimeve

(RRP).

H2:

Një

duhur

strukturim
i

i (SMSB)

(RRP)

menaxhimit

strategjik në sektorin e
bujqësisë (SMSB) do të
ndikojë

në

rritje

të

përfitimeve (RRP).

Në H1 menaxhimi strategjik është variabël e pavarur, kurse rritja e përfitimeve është
variabël e varur.
Në H2 strukturimi i menaxhimit strategjik është variabël e pavarur, kurse rritja e
përfitimeve është variabël e varur.

Ky problem është zgjedhur për arsye se menaxhimi strategjik luan një rol kyç si në
sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Realizimi i një menaxhimi të mirë mund të
ndikojë që një biznes bujqësor pa marr parasysh a i përket sektorit publik apo ati privat
të arrij një sukses të synuar.
Si zgjedhje e këtij problemi mendohet të jetë krijimi i një strategjie korrekte. Një strategji
korrekte do të siguronte avantazh maksimal të potencialit të biznesit. Për të arritur këtë
menaxhimi duhet të njohim konceptin e strategjisë dhe procesin e saj. Kjo përfshin
analizën e industrisë, njohjen e alternativave strategjike po ashtu vlerësimin dhe zgjedhjen
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e strategjive të përshtatshme. Gjithashtu misioni dhe vizioni janë te rëndësishëm si për
formulimin ashtu dhe për zbatimin e strategjisë.

Hulumtimi orientohet në krijimin e mundësive të reja e veqanarishtë në rritjen e
subvencioneve për fermerët në mënyrë që ata të kenë mundësi të rrisin biznesin e tyre
edhe më shumë, gjë që do të ndikonte pozitivisht në uljen e papunësisë dhe në rritjen e
zhvillimit ekonomik. Siç e dimë baza e zhvillimit ekonomik në Kosovë është bujqësia
apo agrobiznesi, e cila ka elemente lëvizëse po ashtu ka edhe donacione të cilat jepen nga
qeveria mirëpo duhet të ngritet shuma e tyre e cila duhet tu jepet si donacion bujqëve dhe
fermerëve.
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4. METODOLOGJIA
Në këtë kapitull paraqitet qasja hulumtuese, strategjia hulumtuese dhe procesimi i të
dhënave nga mbledhja e të dhënave deri të analiza e tyre.
Strategjia hulumtuese është një rrugë kritike për të kryer dhe eksploruar kërkimin,
janë disa lloje të metodave kualitative të hulumtimit, siç janë eksperimenti, pyetësori,
analizat statistikore, historia dhe rastet e studimit. Zgjedhja e metodës hulumtuese bëhet
varësisht nga kërkesat e ndryshme apo qëllimi i punimit hulumtues, prandaj pas një
shqyrtimi të strategjive dhe të kuptuarit të natyrës së rastit të studimit, ky punim
shfrytëzon metodën kualitative si strategjinë e duhur hulumtuese për këtë punim në
analizimin e të dhënave sekondare-literaturës dhe metodën kuantitative si metodë
mbështetëse për analizimin e të dhënave primare-intervistës, pyetësorit.
Metoda kuantitave ka të bëjnë me kryerjen e eksperimenteve në interes të hetimit të
një hipoteze specifike. Një hipotezë është një parashikim në lidhje me një fenomen, i cili
tregon se si lidhen dy gjëra. Këto quhen variabla të pavarura dhe të varura.
Ndryshe nga metoda kuantitative , metoda kualitative nuk bazohet në një parashikim
midis dy variablave. Përkundrazi, metodat kualitative përdoren për të hapur një temë të
veçantë. Këto metoda janë veçanërisht të dobishme për të shqyrtuar tema për të cilat nuk
dihet shumë dhe për të kuptuar informacionin subjektiv, për shembull, përvojat e
individëve. Studimet e rasteve, vëzhgimi i pjesëmarrësve, hulumtimi i anketës dhe
intervistat janë të gjitha metodat e hulumtimit cilësor.
Në këtë punim është përdorur metoda e anketimit si një nga metodat e hulumtimit,
pasi që anketimi është një metode që përmbledh një grup pyetjesh që u dërgohet
personave të caktuar, ai si i tillë duhet të jetë i strukturuar. Ky anketim ka përfshirë pyetje
të njëjta për të gjithë personat e caktuar.
Metoda e përdorur në këtë punim ka qenë metoda e anketës e cila ka përfshirë një pyetësor
online me gjithsej 15 pyetje të mbyllura.
Popullacioni: kompani apo persona që kanë njohuri për fushën e bujqësisë 37.
Mostrat:Profesioni, Shkollimi, Pozicioni në punë.
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5. REZULTATET
Në këtë kapitull do të shpjegohen hollësisht rezultatet të cilat janë fituar nga rastet
studimore si dhe nga pyetësorët.
Nga shqyrtimi i literaturës është ardhur në përfundim se si nga pikëpamja praktike dhe
ajo teorike menaxhimi strategjik i ekzekutuar mirë mund të sigurojë mbijetesën e një
kompanie, po ashtu mund të kontribuojë në rezultatetet e suksesheshme që mund të
pozicionojnë kompaninë në ballë të sektorit përkatës së biznesit, për fermat apo
kompanitë bujqësore menaxhimi strategjik po bëhet gjithnjë e më shumë një temë shumë
e rëndësishme e cila ballafaqohet me llojin e kushteve të lidhura me të fundit të
zhvillimeve të turbullta.
Një qasje për menaxhimin strategjik mund të i mbështes ndërmarrjet në
administrim të sukseseshëm të bizneseve të tyre nën një mjedis të pasigurtë i cili prek një
pjesë të rëndësishme të sektorit të bujqësisë.

5.1 Rezultatet e fituara nga rastet studimore
Zvicra ka përdorur strategjinë e klimës për bujqësi e cila është një angazhim
vullnetar i sektorit bujqësor për rritjen e produktivitetit, ndërkohë që redukton emetimet
e gazrave serrë prandaj strategjia ka një objektiv të dyfishtë.
Ndërsa në Spanjë sektori i bujqësisë është një sektor strategjik me rëndësi të
madhe sociale,territoriale dhe ekonomike. Prodhimet bujqësore në Spanjë kanë cilësi dhe
diversitet të madh, kjo është për shkak të kushteve të veçanta të klimës dhe burimeve
gjenetike, si niveli i lartë i sistemeve të mbrojtjes së shëndetit për bimët dhe kafshët si
dhe shkallën e automatizimit të fermave bujqësore dhe blegtorale.
Për sa i përket Britanisë së madhe , ajo është e pozicionuar mirë të luaj një rol
udhëheqës në sfidat globale të intensifikimit të qëndrueshëm të bujqësisë me më shumë
prodhim dhe me më pak input dhe ndikim. Kjo strategji ka të bëjë me integrimin më të
mirë të përsosshmërisë së Britanisë të Madhe në shkencë dhe bizneseve progresive të
ushqimit dhe bujqësisë me mbështetjen e qeverise për tregtinë, investimet dhe zhvillimin
ndërkombëtar.
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Kurse Gjermania përmes zvogëlimit të mbështetjes së çmimeve dhe përmes
masave shtesë promovon metoda bujqësore me efektive dhe prodhim bujqësor me
ekologjikisht të sigurte.

Përkundër vendeve të studiuara e të cilat e kanë menaxhimin strategjik të
zhvilluarë është vërejtur që Kosova nuk ka prosperitet në nivel të duhur dhe të pritur.
Arsyet mund të janë të shumëta, duke filluar pikërisht nga mungesa shumë e madhe e
dijës dhe e eksperiencave në të gjithë sektorët, e poashtu edhe në sektorin e bujqësisë.
Ndër arsyet pse ka ngecje në zhvillim në sektorin e bujqësisë mund të jetë edhe aftësia e
ulët e strukturave organizative dhe menaxheriale që të krijojnë dhe të implementojnë
strategji adekuate për arritjen e qëllimeve të tyre të ndërlidhura me produktivitetin dhe
me përfitimet tjera.
Perkundrazi këtyre ngecjeve Kosova realisht ka kushte jashtëzakonisht te favorshme për
zhvillimin e sektorit te bujqësisë dhe atë fale përparësive siç janë: Klima favorizuese për
zhvillimin e bujqësisë, Kapaciteti për prodhimin e produkteve të ndryshme, Posedimi i
sistemit potencial të ujitjes së tokës, Toka pjellore, Pozita strategjike gjeografike, Kostoja
e lirë e fuqisë punëtore, Qasja e lehte dhe e mirë në tregjet ndërkombëtare, Toka e lirë.
Duke marre parasysh përparësitë e lartë cekura sektori i bujqësisë mund të shëndrrohet
në një sektorë mjaftë të rëndesishëm të zhvillimit ekonomik të Kosovës.

5.2 Rezultatet e arritura nga pyetësorët
Gjinia

Figura 1. Gjinia
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Personave të cilëve u është dërguar ky pyetësor dhe të cilët janë përgjigjur kanë qenë
54.1% femra dhe 45.9% meshkuj.

Mosha

Figura 2. Mosha

Personat të cilët ju kanë përgjigjur këtij pyetësori kanë qenë rreth 67.6% të moshës 1824, 18.9% të moshës 24-35 dhe 13.5% të moshës 35-60.

Niveli i shkollimit

Figura 3. Niveli i shkollimit
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Në pyetjen niveli i shkollimit janë përgjigjur rreth 70.3% të cilët e kanë të përfunduar
bachelor, rreth 13.5% mesëm, 10.8% Master dhe 5.4% doktoraturë.

Cili është pozicioni i juaj në kompani?

Figura 4. Pozita ne Kompani
Në pyetjen pozita në kompani 40.5% kanë qenë menaxher, 27% ekonomistë, 18.9%
Pronarë
8.1% specialistë të bujqësisë, dhe 5.4% drejtorë.

A mendoni që Menaxhimi Strategjik në sektorinë e bujqësisë nuk ndikonë në
rritje të përfitimeve?

Figura 5. Ndikimi i menaxhimit strategjik në rritjën e përfitimeve në bujqësi
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Në pyetjen a mendoni që menaxhimi strategjik nuk ndikon në rritjën e përfitimeve në
sektorin e Bujqësisë ka qenë përgjigja 71% jo 16.1% po dhe 12.9% nuk e di.
A mendoni që Menaxhimi Strategjik në sektorin e bujqësisë në Kosovë është
aplikuar mjaftueshëm?

Figura 6. Aplikimi i menaxhimit strategjik në bujqësi

Në pyetjen a mendoni që menaxhimi strategjik në sektorin e bujqësisë në Kosovë është
aplikuar mjaftueshëm kanë qenë rreth 73% që janë përgjigjur negativisht, 21.6% nuk e di
dhe rreth 5.4 janë përgjigjur pozitivisht.

Sa mendoni që është aplikuar Menaxhimi Strategjik në kompaninë tuaj?

Figura 7. Aplikimi i menaxhimit strategjik në kompani
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Pyetjes se sa mendoni që është aplikuar Menaxhimi Strategjik në kompaninë tuaj u janë
përgjigjur rreth 56.8% mesatarisht,32.4% shumë dhe 10.8% pak.

Çfarë ndikimi mendoni që ka Menaxhimi Strategjik në kompaninë tuaj?

Figura 8. Ndikimi i menaxhimit strategjik në kompani
Pyetjes se çfarë ndikimi mendoni që ka Menaxhimi Strategjik në kompaninë tuaj u janë
përgjigjur rreth 67.5% të madhe dhe 32.4 % mesatare.

Çfarë rëndësie ka Menaxhimi Strategjik në vendin ku ju punoni?

Figura 9. Rëndësia e menaxhimit strategjik në punë
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Pyetjes se çfarë rëndësie ka menaxhimi strategjik në vendin ku ju punoni i janë përgjigjur
rreth 72% rëndësi të madhe 24.3% mesatare dhe 2.7% të vogël.

A mendoni se një strukturim i duhur i Menaxhimit Strategjik në bujqësi mundëson
përfitime të larta?

Figura 10. Strukturimi i duhur i menaxhimit strategjik

Pyetjes se a mendoni se një strukturim i duhur i menaxhimit strategjik në bujqësi
mundëson përfitime të larta rreth 91.9% janë përgjigjur pozitivisht ,2.7% jo dhe 5.4% nuk
e di.

A mendoni që Menaxhimi Strategjik mund të sjellë përfitime të pritshme në sektorin
e bujqësisë në Kosovë?

Figura 11. Përfitimet e menaxhimit strategjik në Kosovë
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Pyetjes a mendoni që menaxhimi strategjik mundë të sjellë përfitime të pritshme në
sektorin e bujqësisë në Kosovë rreth 91% i janë përgjigjur pozitivisht , 2.7% jo dhe 5.4%
nuk e di.

A mendoni që një strukturim i duhur i Menaxhimit Strategjik në kompanitë
bujqësore në Kosovë mund të ndikojë në suksesin e atyre kompanive?

Figura 12. Ndikimi i menaxhimit strategjik në suksesin e kompanive bujqësore
Në pyetjen a mendoni që një strukturim i duhur i menaxhimit strategjik në kompanitë
bujqësore në Kosovë mundë të ndikojë në suksesin e atyre kompanive i janë përgjigjur
rreth 97.3% pozitivisht dhe 2.7% negativisht.

Sa mendoni që Menaxhimi Strategjik ka plotësuar pritshmërinë e kompanisë tuaj?

Figura 13. Plotësimi i pritshmërive të kompanisë nga menaxhimi strategjik
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Në pyetjen sa mendoni që menaxhimi strategjik ka plotësuar pritshmërit e kompanisë tuaj
rreth 73% janë përgjigjur shumë , 24.3% mesatarisht dhe rreth 2.7% ka plotësuar pak.

5.3 Analiza statistikore SPPS
[H1]: Menaxhimi strategjik në sektorin e bujqësisë nuk ndikon në rritje të përfitimeve.
[H2]: Një strukturim i duhur i menaxhimit strategjik në sektorin e bujqësisë do të ndikojë
në rritje të përfitimeve.
Hipoteza

Variabla e pavarur

Variabla e varur

H1

MS në sektorin e bujqësisë
(MS në SB)

Rritja e Përfitimeve (RRP)

H2

SMS në sektorin e bujqësisë
(SMS në SB)

Rritja e Përfitimeve (RRP)

H1: Menaxhimi strategjik në sektorin e bujqësisë nuk ndikon në rritje të përfitimeve,
pranohet (pohohet) dobët.
Tabela 2. Korrelacioni MSB-RRPt
Correlations
MSB
MSB

Pearson Correlation

RRP
1

Sig. (2-tailed)
N
RRP

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.309**
.063

37

37

.309**

1

.063
37

37

Në këtë rast është paraqitur korrelacioni negativ në mes të MSB dhe RRP (0.309).
Korrelacioni është i dobët për shkak se r=0.309. Ndërsa, signifikanca është 0.063, ose
p>0.05. (p=0.063) që rezulton se korrelacioni nuk ka shumë significancë.
Kështu arrihet në përfundim që Korrelacioni nuk është statistikisht signifikant dhe
hipoteza pranohet (pohohet) dobët.
38

H2: Një strukturim i duhur i menaxhimit strategjik në sektorin e bujqësisë do të
ndikojë në rritje të përfitimeve. Pohohet

Tabela 3. Korrelacioni SMSB-RRP
Correlations
SMSB
SMSB

Pearson Correlation

RRP
1

Sig. (2-tailed)
N
RRP

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.839**
.000

37

37

.839**

1

.000
37

37

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Në këtë rast është paraqitur korrelacion pozitiv në mes të SMSB dhe RRP (0.839).
Korrelacioni është mjaft i fortë, për shkak se është shumë afër vlerës 1. Sig. (2-tailed)
= 0.000, kështu që arrihet në përfundim që korrelacioni është statistikisht siginifkant
dhe hipoteza pohohet.
Nga analizimi i të dhënave nga shqyrtimi i literaturës, rasteve studimore, rezultateve të
pytësorëve është ardhur në përfundim që menaxhimi strategjik është mjaftë i rendësishëm
jo vetëm në sektorinë e bujqësisë por edhe në sektorët tjerë . Një strukturim i duhur i
menaxhimit strategjik ndikon pozitivishtë në rritjen dhe përfitimin e kompanive të
ndryshme.
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6. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET

6.1 Konkluzionet
Në këtë kapitull janë përmbledhur të gjitha pikat kryesore nga i gjithë punimi për të
shpjeguar më mire pyetjet hulumtuese, rastet e studimit si dhe rezultatet e pytësorit.
Gjatë tërë këtij punimi të diplomës “NDIKIMI I MENAXHIMIT STRATEGJIK NË
SEKTORIN E BUJQËSISË NË KOSOVË” u synua që të tregohej fakti se sa i
rëndësishëm është menaxhimi strategjik në përgjithësi e veçanërisht në sektorin e
bujqësisë në Kosovë.
Deri më tani është konkluduar se menaxhimi strategjik është shumë i rëndësishëm për
suksesin e një kompanie dhe bëhet akoma më shumë i rëndësishëm kur kompania dhe
ambienti i saj bëhen më kompleks.
Por edhe menaxhimi strategjik ballafaqohet me disa sfida e të cilat janë:
Globalizimi – që nënkupton ndërkombëtarizimin e tregjeve e veqanarishtë të
korporatave (tregjeve globale botërore më tepër se sa tregjet kombëtare). Kompanitë
ndërkombëtare apo mund të themi kompanitë multinacionale të cilat gjithnjë e më tepër
zhvillojnë bizneset e tyre jashtë kufijve të tyre kombëtarë. Kjo e bën që implementimi
i strategjive të bëhet gjithnjë e më i vështirë për shkak të diferencave kulturore,
normave, vlerave e poashtu

etikës në punë të cilat bazohen në forcat kulturore,

politike, sociale, demografike, gjuhësore, dhe konkurruese. Ndërsa avantazhet e
aktiviteteve ndërkombëtare të këtyre kompanive janë: absorbimi i kapaciteteve të
tepërta, reduktimi i kostos për secilen njësi, objektet prodhuese me koston më të ulët,
kosto e ulët e fuqisë punëtore, konkurrenca e një intensiteti të ulët, taksat dhe tarifat më
të ulëta , klima politike më favorizuese, si dhe ekonomia e shkallës.
Tregtia elektronike - përdorimi i internetit për të kryer transaksionet e
shumta të Biznesit i cili i krijon bazat për konkurrim në një nivel të ri strategjik,
në vend që të fokusohet tradicionalisht në karakteristikat dhe koston e produktit,
Organizatat globale – këtu mund të përmendim me këtë rast Bashkësinë
Europiane
(EU) apo Integrimi ekonomik i 27 vendeve anëtare; apo North American Free Trade
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Agreement (NAFTA); Mercosur (Mercosur Trade Center - MTC - është një
organizatë me një rrjet të rëndësishëm operativ posaçërisht në Argjentinë, Brazil, Kili,
Uruguai dhe Paraguai .
E cila ofron shërbime të specializuara në tregtinë ndërkombëtare, me qëllim që klientët
e tyre mund të përfitojnë një rritje më të lartë në biznesin e tyre, profitabilitetin,
përhapjen e riskut dhe kushte më të mira konkurruese); Zona e tregtisë së lirë mes
Argjentinës, Brazilit, Uruguait dhe Paraguait; Shoqata e Kombeve të Azisë Juglindore
(ASEAN), përpjekje për të lidhë anëtarë në një zonë ekonomike pa kufij etj.
E-Tregtia apo e ashtuquajtura “7 Trendet”
1. Interneti i detyron kompanitë për të transformuar veten,
2. Qasjet ndaj “tregut dhe brendit” janë në ndryshim, duke shkaktuar eliminimin e
ndërmjetësuesve të kanaleve të shpërndarjes tradicionale,
3. Bilanci i pushtetit zhvendoset te konsumatori,
4. Konkurrenca është duke ndryshuar,
5. Ritmi i biznesit rritet në mënyrë drastike,
6. Korporatat e blerjes me internet dalin jashtë kufijve të tyre tradicional,
7. Njohuria bëhet një aset kyç dhe burim i avantazhit konkurrues.
Adaptimi organizativ – apo si organizatat arrijnë "të adaptohen" brenda mjedisit të
tyre, Teoria e ekologjisë populluese, Teoria e institucionit, Perspektiva e zgjedhjes
strategjike, Teoria e të mësuarit organizativ;
Adaptimi ndaj ndryshimit të kushteve mjedisore apo fleksibiliteti strategjik kërkon
një
angazhim afatgjatë të zhvillimit dhe ushqimit të burimeve kritike pra kërkon që një
firmë të bëhet organizatë e të mësuarit.
“Organizatë në të mësuar” (Learning Organization) përkufizohet si një organizatë e
aftë në krijimin, fitimin, dhe transferimin e njohurive dhe modifikimin e

sjelljes

së tyre për të pasqyruar njohuri të reja dhe mendjehollësi. Organizmi në të mësuar është
i përkufizuar në katër aktivitete kryesore:
1. Zgjidhja sistematike e problemeve,
2. Eksperimente me qasje të reja,
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3. Mësimi nga përvojat e fituara të tyre dhe ato të të tjerëve,
4. Transferimi i njohurive shpejt dhe me efikasitet kudo në organizatë.

Planifikimi strategjik në sektorin e bujqësisë nuk ndikon në rritje të përfitimeve,
natyrshëm lind edhe pyetja:
Se a kanë firmat që bëjnë një planifikim strategjik një nivel më të mirë të shitjeve, rritjeve,
kthimeve të investimeve apo fitimeve?
Kjo është një pyetje shumë e vështir për t’iu përgjigjur sepse krejt kjo varet nga kriteret e
zgjedhura që shërbejnë për të matur përformancën, përformanca e kompanisë është
subjekt i një shumë të faktorëve jo strategjik siç janë: efektiviteti i forcave të saj të shitjes,
efiqienca e prodhimit, normat e interesit, niveli i taksave, politikat kontabël dhe një sërë
faktorësh të jashtëm si mjedisi ekonomik, forcat e natyrës dhe shumë faktorë të tjerë të
mjedisit.

Strukturim i duhur i menaxhimit strategjik në sektorin e bujqësisë në Kosovë do të
ndikojë në rritjen e përfitimeve të bizneseve bujqësore.
Nga hulumtimi është vërtetuar se në Kosovë, strategjitë dhe menaxhmenti strategjik i
ndërmarrjeve kanë filluar vonë të aplikohen madje në shumicën e ndërmarrjeve këto
strategji ende nuk kanë filluar të integrohen plotësisht në planifikimet dhe proceset e tyre
biznesore.
Mirëpo lufta për mbijetesë dhe rritja e ndërmarrjeve në këtë kohë dinamike, e cila
karakterizohet me një konkurrencë shumë të fortë, është e vështir që të arrihet pa
menaxhimin e strategjive.

Nga analizimi i të dhënave nga shqyrtimi i literaturës, rasteve studimore, dhe
rezultateve nga pyetësorët mendohet së në Kosovë edhe pse menaxhimi strategjik ka një
rëndësi mjaft të madhe për kompanitë bujqësore nuk po realizohet një menaxhim
strategjik i duhur në sektorin e bujqësisë i cili mund të ndikojë në zhvillimin e një
kompanie e cila merret me bujqësi dhe mund të bëjë që rezultatet e asaj kompanie të mos
jenë të suksesshme.
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6.2 Rekomandimet
Pra në këtë hulumtim të bërë në erdhëm në përfundim se menaxhimi strategjik në
kompani ndikon fuqishëm drejt arritjeve të sukseseve. Çdo kompani duhet që ti kushtoj
shumë rëndësi menaxhimit strategjik, pasi që duke e përfshirë menaxhimin strategjik në
kompani kompania ka shumë gjasa që të ketë fitime më të larta.

Menaxhimi strategjik është më shumë se një proces planifikimi, zbatimi dhe
kontrolli. Është gjithashtu një gjendje e mendjes dhe një qëndrimi. Menaxhimi strategjik
i detyron kompanitë të ofrojnë mendime përpara, proaktive dhe të përqendruara në atë
se ku po shkoni dhe se si do të arrini deri në atë pikë. Bujqësia në Kosovë ka rëndësi
shumë të madhe, edhe pse me këtë buxhet modest është e pamundur të adresohen dhe të
zgjidhen të gjitha këto sfida.
Në zgjidhjen e vështirësive dhe sfidave në sektorin e bujqësisë në të njëjtën kohë edhe
në zhvillimin ekonomik të vendit është i domosdoshëm një bashkëpunim dhe
koordinim shumë më i ngushtë ndër-qeveritar.
Pavarësisht gjendjes aktuale, sektori i bujqësisë parashihet që të vendoset në një pozitë
më të favorshme në të ardhmen. Me rritjen e buxhetit të ndarë për këtë sektor do të rritet
edhe numri i përfitueseve të granteve investuese po ashtu edhe i subvencioneve, do të
bëhej mbështetja për sektorët që janë mbështetur në viteve e kaluara po ashtu do të
mundësohej edhe zgjerimi i mbështetjes për sektorët e tjerë.

Që të përmbushet misioni dhe objektivat e sektorit bujqësor në drejtim te rritjes dhe
profitabilitetit menaxhmenti duhet që të ketë një mendim të përbashkët pozitiv në
drejtim të përdorimit të menaxhimit strategjik duke e ditur se suksesi i kompanive në
përgjithësi së pari varet nga energjia, vlera e gjykimit, shkathtësia e menaxhereve dhe
implementimit strategjik.
Mbështetja e BE-së në sektorin e bujqësisë do të ndihmonte zgjidhjen e problemit të
pamjaftueshmërisë së mjeteve financiare.
Nga përfitimi i fondeve të BE-së pritet që të ketë një zhvillim të madh në sektorin
e bujqësisë i cili do të kishte efekte pozitive edhe në zhvillimin gjithëpërfshirës
ekonomik të vendit.
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Forcimi i kapacitetit administrativ të administratës bujqësore, e në veçanti në fushën e
formulimit të politikave bujqësore, analizimit, zbatimit, monitorimit, raportimit dhe
kontrollit e bën të mundur sigurimin e një shërbimi publik efikas dhe menaxhimin e
politikave bujqësore.
Disa rekomandime të tjera për sektorin bujqësor që operon në vendin tonë janë :
➢ Trajnimi i të gjithë stafit,
➢ Lejimi i pjesëmarrjes së stafit në të gjitha vendimet e kompanisë,
➢ Posedimi i strategjive dhe mekanizmave te kontrollit të strategjive.
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8. APPENDIXES
Pyetësori
Ky hulumtim ka për qellim qe të matë se sa ndikon menaxhimi strategjik në kompanitë
e ndryshme e përkatësishtë ato që kanë të bëjnë me sektorin e bujqësisë.
Plotësimi i këtij pyetësori nga ana juaj është vullnetar dhe nuk ju merr më shumë se 5
minuta kohë, ju siguroj që përgjigjet e juaja do të mbeten anonime (përveç në rastet kur
ju dëshironi te promovoni organizatën/kompaninë tuaj).Të dhënat tuaja personale nuk do
të mblidhen e as nuk do tëe ruhen. Rezultatet përmbledhëse të këtij studimi do të përdoren
vetëm për hulumtimin e temës Master. Ju lutem të më kontaktoni mua apo mentorin tim
Dr. Ylber Limani në e-mail: ylber.limani@ubt-uni.net .
Do të isha shumë mirënjohëse po të ndani 4-6 minuta kohë nga koha e juaj e vlefshme
dhe të më ndihmonit me plotësimin e këtij pytësori.Me plotësimin e këtij pyetësori ju do
të me ndihmoni në punimin e temës së diplomës, andaj, ju falënderoj për kohën që do të
ia kushtoni për tu përgjigjur.

Studentja: Donjeta Imeri, MA Can.
Profesori-Mentori: Ylber Limani, Dr.Sc.

1.Email address

____________________________________________________________
_
2. Emri dhe Mbiemri i intervistuesit

3. Gjinia
☐F
☐M
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4.Mosha
☐18-24
☐ 24-35
☐35-60
☐ 60 e më shumë

5.Niveli i shkollimit
☐Fillor
☐ Mesëm
☐Bachelor
☐Master
☐ Doktoraturë

6 .Cili është pozicioni juaj në Kompani
☐Pronar
☐Drejtorë
☐Menaxher
☐ Ekonomist
☐ Specialist i bujqësisë

7. A mendoni që Menaxhimi Strategjik në sektorin e bujqësisë në Kosovë është aplikuar
mjaftueshëm?
☐Po
☐ Jo
☐Nuk e di
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8. A mendoni që Menaxhimi Strategjik në sektorin e bujqësisë në Kosovë është aplikuar
mjaftushëm?
☐ Po
☐ Jo
☐Nuk e di
9. Sa mendoni që është aplikuar Menaxhimi Strategjik në kompaninë tuaj?

Pak

1

2

3

☐

☐

☐

4

5

☐ ☐ Shumë

10. Qfarë ndikmi mendoni që ka Menaxhimi Strategjik në kompaninë tuaj?

Të vogël

1

2

3

☐

☐

☐

4

5

☐ ☐ Të madhë

11.Qfarë rëndesie ka Menaxhimi Strategjik në vendin ku ju punoni?

Të vogël

1

2

☐

☐

3

4

5

☐ ☐ ☐ Të madhë

12. A mendoni se një stukturim i duhur i Menaxhimit Strategjik në bujqësi mundëson
përfitime të larta?
☐Po
☐ Jo
☐Nuk e di

13. A mendoni që Menaxhimi Strategjik mund të sjellë përfitime të pritshme në sektorin
e bujqësisë në Kosovë?
☐Po
☐ Jo
☐Nuk e di
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14. A mendoni që një strukturim i duhur i Menaxhimit Strategjik në kompanitë bujqësore
në Kosovë mund të ndikojë në suksesin e atyre kompanive?
☐Po
☐ Jo
☐Nuk e di

15. Sa mendoni që Menaxhimi Strategjik ka plotësuar pritshmëritë e kompanisë tuaj?
1
Aspak ☐

2

3

☐

☐

4

5

☐ ☐ Shumë
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